



























to  constant political  turmoil. Plutarch  is,  therefore, Greek, at a  time when 











































































Although  we  do  not  have  a  complete  biography  of  Augustus  by 
Plutarch, brief references to him have come down to us and are coherent with 





to his foster father, which may be reinforced  through other  family  ties; the 
clarification  of  (c)  the  circumstances  of  his  birth;  references  to  some 
                                                        































The  prophetic  dream  of Cicero,  narrated  in  the  same  episode,  Cic. 
44.1‐7, sets the atmosphere for a (d) prodigy that links Augustus to divinity. 























institutionalize  the  second  triumvirate  (Brut.  27.1‐6);  the  difficulties  and 
failures in battle can be read in Brut. 42 and 50.2. 
Because this narration presents in detail the gradual political process of 
the young Octavian,  legal heir of  Julius Caesar,  in constant rivalry with his 




11.2),  as well  as his growing manifestations of  autonomy,  after  the violent 
death of his guardian (Ant. 16.1‐8)9. This is especially clear after the twentieth 
chapter,  following  the  regulamentation of  the  second  triumvirate10  and  the 
descriptions of the several efforts of the triumvirate to take power. 






















kin  and  family  (Octavian  sells Cicero  out; Antony  sells  his  uncle  Lucius 
Caesar out, and Lepidus, his brother Paullus)11. 




Ant. 21 describes  the growing discomfort  among  the  triumvirs,  and 
Octavian as having conquered public appreciation14. The descriptions of the 
battles against Cassius and Brutus, in 23, report the failure of Octavian, who 










death  those whom  they surrendered  just as  truly as  those whom  they seized; but  their 



























decides to  fight the Parthians. He  first meets his  family; his sick wife dies, 



















figure.  In  the  case of  Augustus,  such anecdotes  reveal his  fierce determi‐
nation (in the context of criticism and abuses by Antony in Ant. 16.1‐8)20; or 
                                                        
17  See  the  testimony of  a  friend of Plutarch’s grandfather Lamprias,  the doctor 





























Finally,  (j)  remarkable works  are mentioned  often.  Examples  range 




























4.  The  Regum  et  Imperatorum  Apophthegmata,  a  way  to  reconstruct 
Augustus in backlight 
In  the Plutarchan production,  the  figure of Augustus  reappears  in a 
small book of the Moralia, the Regum et Imperatorum Apophthegmata25. The au‐
thorship of this essay is considered doubtful by some specialists, being some‐
times interpreted  either  as  apocryphal,  or  as  an  anonymous  collection in 
association  to  the  Plutarchean  corpus26.  It  is well  known  that  this  type  of 








th  essay  from  the  Planudes’ Catalogue,  ’Αποφθέγματα  Βασιλέων  καὶ 











mere anecdotes);  finally, some authors have observed  linguistic anomalies  (such as  the 
irregular use of the optative). Suspicions seem, however, to be excessive. In fact, it is not 
possible to take for granted that all the works by the author, dating from different periods 






















28  On  the  methodological  challenges  underlying  an  ancient  work  of  history, 
vd. PELLING (1988), 32‐36. 
29 From the historical figures addressed in the collection of the Apophthegmata, five 
Athenians  (Alcibiades, Aristides,  Pericles,  Phocion  and  Themistocles),  three  Spartans 
(Agesilaus, Lycurgus  and  Lysander),  one Macedonian  (Alexander),  three Diadochi  or 
Epigoni (Demetrius, Eumenes, Pyrrhus), one Theban (Pelopidas), one Syracusan (Dion), 
one Persian (Artaxerxes), and ten Romans (Cato the Elder, Caesar, Cicero, Fabius Maximus, 




gmata  within  the  literary  production  of  Plutarch.  Some  suppose  they  were  simply 
withdrawn from external sources, such as anonymous collections, already composed, of 
sententious sayings, which would be  largely used as referents of  the cultured  tradition 
(like  it would eventually happen with Plutarch’s own collections, massively quoted by 
later authors, like Polyaenus, Aelianus and Stobaeus, besides medieval and modern lexi‐



























episodes32  obey practically  to  the  same  order  of  occurrence. The  episodes 
mentioned in the Apophthegmata reappear in the Life, although expanded, or 
further detailed, with historical and geographical facts or even facts of other 





















Pharmacussa,  to  the  Southwest  of  Miletus,  and  his  noting  that  the  Cilician  pirates 














The  first Apophthegma  focuses  on  the  occasion  of Octavian’s  official 
presentation as  legal heir of  Julius Caesar,  claiming before Antony  the 25 
million drachmas of Caesar’s assets (entrusted by the widow to Antony after 




















35  This  conviction  will, moreover,  be manifested  by Augustus  himself, when, 
invoking the favours of the gods for his grandson Caius, he desires for the latter the mode‐









In  the  second Apophthegma  one  can  read  how,  at  a  symposium,  to 
punish  the offensive conduct of one of  the guests37, Augustus sarcastically 
said  in  a  toast  that  he  appreciated  treason,  but  abhorred  traitors.  The 
comment,  formulated  in  an  adversative  sentence  of  remarkable  brevity, 
encapsulates  the  recurrent  equivocal  character  of  this man:  being  able  to 
accept a wrongful act to his advantage, he expeditiously censors  its agent. 
Moreover, as  is occasionnally reflected by Plutarch and other biographers, 




the  facts  narrated  in  the  fourth  Apophthegma38  about  the  extravagant 
punishment inflicted on an imperial administrator — demonstrates the impa‐
tience with which Augustus would accept, in his adulthood, all manifesta‐
tions of  ingratitude. These he  remembered, albeit with  some  regret, when 
recalling his life’s journey. They seem to emerge in fleeting  episodes  of  the 

























guilt  upon  themselves41,  suggest  both  the  sympathetic  treatment  usually 
assigned to him, after his excesses as a youngster, and the ability to give his 
friends constant encouragement. Moreover, the unconditional friendship he 






















































Particularly  relevant  to  Plutarch’s  presentation  of Augustus’  perso‐
nality seems to be Apophthegmata eight, ten, eleven and fifteen. The last three, 

































builder, his  inner  desire  that  he would  be  eternally  remembered  for  his 
work49. The eighth Apophthegm, corresponding chronologically to his youth 
and reflecting upon his critical position on models, denotes the primal notion 
he  had  on  his  purpose  and  responsibility  towards  the  world: knowing 
that at the age of 32, Alexander, lord and master of most of the world, did not 
know what he might do next, Augustus was disconcerted by  the  fact  that he 
did not rejoice before the challenge of organizing a vast  empire,  as he  cer‐
tainly  had  in  the  process  of  conquering  it. This  episode, which  denotes 













built his home, Augustus  confessed he was  filled with hope, because  the  former was 
building a house as if Rome would be everlasting. 































Through  historical  remarks  often  so  allusive  and  obscure  that  they 
leave the reader confused, the Apothegmata of the Kings and Generals confirm, 






















nation will  push  him  clamorously  and  unequivocally  into disaster.  From 
Plutarch’s description of Antony, talented and passionate,  prone to extreme 
reactions, devious, theatrical and destroyed by his own enthralling genero‐
sity  (which  at  times undermines others via  the  excesses  of his  inordinate 
extravagance), but also himself destroyed – emerges, by contrast, the figure 



















54  Reconstructing  Plutarch’s  narrations  often means  to  separate  them  from  the 
sources which may have been  important  reference points  for him  (PELLING  (1988) 35). 
Note, for example, that, although based on Cicero’s Phil. for the information on Antony’ 
youth, Plutarch keeps his source at a distance, discarding all information concerning con‐
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Resumo: Autêntica  síntese  da mais  rica  tradição  clássica,  entre  a  essência  grega  e  a 
naturalidade romana, a obra de Plutarco mostrará sempre a tendência estrutural para a 
conciliação  de  dois  mundos  mutáveis.  Embora  citado  no  Catálogo  de  Lamprias,  a 
Αὐγούστου Βίος não  sobreviveu  e os  leitores  só  têm acesso a um  retrato  indirecto de 
Augusto,  à  sombra  de  outras  figuras  históricas,  como  o  predecessor  Júlio  César,  o 
adversário  António  ou  o  émulo  Alexandre.  A  partir  desse  retrato  difuso  é  contudo 
















deux mondes  changeants.  Bien  que  le  Catalogue  de  Lamprias  cite  un  Αὐγούστου  Βίος, 
lʹœuvre nʹa pas survécu et les lecteurs nʹont accès quʹà un portrait indirect dʹAuguste, à 
lʹombre dʹautres personnages historiques, comme le prédécesseur Jules César, lʹadversaire 
Antoine ou lʹémule Alexandre. Il est cependant possible, à partir de ce portrait diffus, de 
percevoir une image de lʹempereur et de lʹinfluence quʹil pourrait exercer sur la conscience 
dʹun colonisé. 
Mots‐clés : Auguste ; Plutarque ; Αὐγούστου Βίος ; tradition culturelle. 
